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Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të pjesshme
për Shkallën Bachellor

ABSTRAKT
Për këtë temë diplome është marrë tema E-Learning në

fushën e arsimit.

Pikënisje do të jetë hulumtimi i literaturës, ku konkretisht do të jepen informacione se çfarë
nënkuptojmë me E-Learning, përdorimi i tij dhe ndikimi i tij në mjedisin tonë sot, përparësitë
si dhe të metat që ka.
Gjithashtu janë marrë 3 raste të studimit në shtete të ndryshme dhe për kompletimin e këtij
punimi është punuar një pyetësor për grumbullimin e informacioneve nga profesorët e nivelit
sekondar.
Pas finalizimit të punimit do të arrijmë deri në një konkluzion se si do të pritej sjellja e një
platforme e të mësuarit online nga niveli sekondar në Kosovë, për qëllim te efektivitetit dhe
rritjes së efiçiencës nga nxënësit të këtij niveli, me qëllim në përmirësimin e rezultateve në
testin e maturës.

iv

Përmbajtja
ABSTRAKT ..................................................................................................... iv
LISTA E FIGURAVE..................................................................................... vi
FJALORI I TERMAVE ............................................................................... viii
MIRËNJOHJE ................................................................................................. 1
1. HYRJE ....................................................................................................... 1
2. HULUMTIMI I LITERATURES ........................................................... 3
2.1
2.2
2.3
2.4

Gjendja ekzistuese e platformës E-Learning ........................................................... 3
Përparësitë e E-Learning ......................................................................................... 7
Të Metat e E-Learning ............................................................................................. 9
Rastet e studimit .................................................................................................... 11

3. METODOLOGJIA ................................................................................. 16
4. DEFINIMI I PROBLEMIT ................................................................... 17
5. REZULTATET ....................................................................................... 18
6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME ..................................................... 33
7. REFERENCAT ....................................................................................... 35
Shtojcë: ............................................................................................................ 37

v

LISTA E FIGURAVE

Figura 1. Përparësitë e E-Learning..................................................................................9
Figura 2. Të Metat e E-Learning ....................................................................................11
Figura 3.Pjesëmarrësitë në platformën E-Learning, në Gjermani ..................................12
Figura 4. Përdoruesit në E-Learning në Australi nga viti 2013 deri në vitin 2018 .........14
Figura 5. A keni dëgjuar për E –Learning........................................................................18
Figura 6. A jeni edhe ju shfrytëzues të E – Learning .....................................................19
Figura 7. A keni probleme gjate përdorimit te platformave në Internet .........................20
Figura 8. A kishit me qenë të gatshëm të kyçeni në ndonjë projekt
për platforma E–Learning.........................................................................................21
Figura 9. A mendoni që platformat e E-Learning, do ndihmonin në mësimdhënie
dhe mësim nxënie më efektive ................................................................................21
Figura 10. Sa keni njohuri në përdorimin e kompjuterit (Internet / Softuerëve) ...........22
Figura 11. A mendoni se duhet të keni një trajnim në ketë drejtim ...............................23
Figura 12. Sa mbani komunikim me nxënësit edhe jashtë orarit mësimor përmes
Platformave elektronike ? .....................................................................................24
Figura 13. Lidhur me provimin e maturës, a keni menduar të i përgatisni nxënësit me
ndonjë trajnim online ?......................................................................................... 25
Figura 14. Sa jeni të kënaqur me rezultatet që arrijnë maturantët në këtë provim ? ......26
Figura 15. A besoni se trajnimi online mund të jetë i frytshëm ? ...................................27
Figura 16. Nëse do të ju ofrohej një trajnim i tillë, a do të merrnit pjesë në cilësinë

vi

e mentorit menaxherit apo formuluesit të pyetjeve dhe përgjigjeve ? .................28
Figura 17. A mendoni se shkollat e mesme kanë infrastrukturë të mjaftueshme për
implementimin e platformave E-Learning ?..........................................................29
Figura 18. A mendoni se nxënësi ka infrastrukturë dhe mjete të mjaftueshme për të ndjekur
kurse dhe trajnime online ......................................................................................30

vii

FJALORI I TERMAVE
E- Learning – Mësimi Elektronik – në distancë
Niveli sekondar – Shkolla e mesme e lartë

viii

MIRËNJOHJE
Ky punim ka për qëllim që të shënoj përfundimin e studimeve të mia Baçelor në kolegjin UBT
dhe diplomimin tim. Në këtë rast falënderoj të gjithë ata që në forma të ndryshme kanë
kontribuar në formimin tim dhe arritjen time deri në këtë nivel.
Falënderoj Prof. PhD Ylber Limani për mentorimin dhe durimin gjatë gjithë procesit të
hulumtimit dhe të shkrimit të këtij punimi.
Gjithashtu falënderoj pedagogët të departamentin MBE, Kolegjin për Biznes dhe Teknologji
për kontribut të veçantë akademik për formimin tim gjatë studimeve.
Përfundimisht falënderoj familjen time për përkrahjen e pakursyer dhe për mbështetjen e
rregullt që më ka bërë gjatë gjithë periudhës së studimeve.
Këtë punim ia dedikoj prindërve të mi të dashur.

1. HYRJE
Përdorimi i internetit dhe i teknologjisë informative është bërë përditshmëri në kohën tonë. Të
fillosh ditën sot pa pasur nevojë për përdorimin e internetit me një nga pajisjet teknologjike si
tabletat, kompjuterët apo edhe telefonat inteligjent është thuajse e paimagjinueshme.
Që nga zbulimi i internetit, përdorimi i tij fillojë të përhapet si një epidemi.
Gjenerata e re që ndryshe njihet si “Gjenerata e digjitalizimit,, po rritet me mundësi të shumta
për shfrytëzimin e teknologjisë në shumë fusha të ndryshme. Sot interneti gjen përdorim të
gjerë edhe në fushën e arsimit. Mirëpo E- Learning si term ka kuptim mjaftë të gjerë.
Jo vetëm nga gjeneratat e reja po përdoret por sot ekzistojnë platforma të ndryshme E-Learning
për organizata, biznese si dhe institucione të ndryshme, për përvetësimin e punës ashtu në
mënyrë ku është kursyer bukur shumë kohë si dhe janë ulur shpenzimet e ndryshme që kanë
ndodhur për trajnime jashtë apo edhe qoftë brenda vendit, dhe patjetër që ky koncept ka dalë
me rezultate pozitive, thuajse edhe jashtë pritjeve që kanë qënë: “the ´E´ in e-learning should
stand for the user’s experience ,, [1].
Ka evidencë që në nivelin e arsimit sekondar në Kosovë rezultatet nuk janë të kënaqshme. Nga
hulumtimi në teren, është konstatuar që as 80% e nxënësve dhe profesorëve nuk janë të kënaqur
në nivel të duhur.
Kjo nënkupton që ka nevojë për ndryshime, si dhe ka nevojë të u ofrohet ndihmë nxënësve
për të arritur deri në rezultate më të kënaqshme.
Duke supozuar se një nga mënyrat për të e përmirësuar këtë gjendje mund të jetë edhe aplikimi
i platformës së mësimit elektronik që njihet në literaturë si E-Learning, theks të veçantë i është
dhënë punimit në aplikimin e E-Learning në fushën arsimit me fokus në nivelin sekondar.
Për të kuptuar më mirë se çfarë ofrojnë këto platforma si përdoren dhe cilat janë përparësitë e
saj janë marrë tri raste të studimit për shqyrtimin e punimit në detaje më të hollësishme. Ndërsa
me anë të pyetësorit do të kuptojmë, a ka platforma të tilla në Kosovë që ofrojnë shërbime të
E-Learning, dhe sa kanë njohuri mbi ketë koncept ligjëruesit të nivelit sekondar.
Dhe si përfundim do të arrijmë në një konkluzion se si do të pritej zbatimi i platformës
E-Learning në Kosovë, çfarë do të përfitonin nxënësit dhe ligjëruesit nivelit sekondar, si dhe
çfarë do të ishin arritjet në testin e maturës pas aplikimit të kësaj platforme.
1

Në realizimin e hulumtimit, është përdorur metodologjia kuantitative, me anën e pyetësorit të
formuluar me gjithsej 14 pyetje të cilave u janë përgjigjur 28 profesorë të nivelit sekondar të
disa shkollave te ndryshme publike si dhe private.
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2. HULUMTIMI I LITERATURES
2.1 Gjendja ekzistuese e platformës E-Learning
Pa marrë parasysh nivelin e shkollimit, në ditët e sotme , pjesa më e madhe e njerëzve të kanë
njohuri sado pak mbi përdorimin e kompjuterit tabletat apo telefonat e mençur, aq njohuri ku
secili e kemi përdorur internetin për zgjidhjen e ndonjë problemi apo edhe për të shuar
kureshtjen kur kemi dëgjuar diçka të panjohur.
Pra ndoshta pa vetëdijen tonë kemi përdorur formën e E-Learning, kjo formë është shumë më
praktike dhe e shpejtë sesa hulumtimi i literaturës, e pastaj edhe shfletimi i qindra librave deri
te zgjidhja e problemit apo për të mësuar ndonjë gjë të panjohur deri më tani.
Por edhe zgjedhja e autorit adekuat është shumë problematike të qëndrosh para rafteve të
bibliotekës, kur ekziston edhe mundësia të gjejmë autorin e duhur të librit për pak minuta
pranë kompjuterit.
Sot ekzistojnë shumë kompani me renome botërore që kryejnë shitjen e librave përmes
internetit si p.sh AMAZONA, kjo mënyrë është shumë e shpejtë si dhe për lexuesit ka qenë
më praktike që të bartin libra të shumtë në kompjuter apo edhe në tabletat.
E-Learning shpesh herë është kuptuar edhe si mënyra e të mësuarit në distancë [2].
Këtë formë e kanë marrë bazë shumë universitet ku bibliotekën e universitetit brenda një
periudhe të shkurtë e kanë arkivuar në mënyrë elektronike duke ju lënë qasje 24/7
(në çdo kohë) studenteve si dhe mundësi në qasjen e njëjtë të librit më shumë se një student
dhe për aq kohë sa është e nevojshme duke mos pasur nevojë te pres në radhë për një libër.
Këto

ishin

vetëm fillet

e

praktikimit të

E-Learning, në

këto

universitete.

Sot një numër i madh i universiteteve në mbarë botën, ofrojnë edhe ligjëratat përmes
platformës online, duke ju dhënë qasje qoftë drejtpërdrejtë gjatë ligjërimit apo edhe qasje 24/7
për studentet që studiojnë në distancë, në pamundësi të udhëtimit jashtë vendit që të vijojnë
ligjëratat

apo

ngarkesës

së

madhe

me

obligime

të

tjera

[3].

Këto platforma kanë lejuar që studentet me një kosto të ulët të kryejnë studimet edhe jashtë
vendit, por këto platforma nuk janë praktikuar vetëm nga ana e universiteteve por shumë
kompani të mëdha për uljen e shpenzimeve të trajnimeve të stafit, kanë marrë si bazë këtë
formë e të mësuarit duke i modifikuar platformat sipas nevojave të tyre.
Por edhe konferencat me tematika të ndryshme që mbahen qoftë për të trajtuar ndonjë problem
3

brenda kompanisë apo edhe për diskutime të ndryshme në universitete sot mbahen në
shumicën e rasteve përmes aplikacioneve të ndryshme si p.sh. me Skype.
Pra, E-Learning si instrument i komunikimit sot, për gjithë ata që tregojnë interesim për të
zgjeruar më tepër njohuritë kanë çdo kufij të hapur, po fillojmë me gjërat më të thjeshta
shkëmbimi i e-mailave mes profesorëve dhe studenteve lejojnë interaktivitet edhe në
largësi. Por kjo ka mundësuar që të kursej kohën për të dy palët.
Nuk duhet harruar të ceken qindra forume që janë formuar nga grup moshat e ndryshme për
shkëmbimin e ideve të ndryshme për të mësuar nga njëri tjetri deri në formimin e quizeve
digjitale, kështu njëherit edhe duke inkurajuar të rinjtë për të vazhduar të mësojnë në secilën
formë të mundshme qoftë në grupe më të mëdha në botën virtuale apo edhe në mënyrë
individuale.
Në Kosovë ende ekziston shmangja e teknologjisë kryesisht nga gjeneratat më të vjetra për të
praktikuar atë në kryerjen e punëve. Por herët apo vonë duhet të ndryshojnë disa procese të
punës për lehtësimin e kryerjeve të detyrave, duke aplikuar ndryshimet teknologjike dhe me
rendësi është që te ecim me kohën.
Ja që viti mësimor 2015 në Kosovë fillojë me një pilot projekt ‘‘Digjitalizimi i Ditarit’’ që
për disa nga mësimdhënësit ka qënë edhe eksperienca e parë në botën e digjitalizimit, por me
një trajnim adekuat, si dhe angazhimi nga pala tjetër nuk është e paarritshme.
Ky pilot projekt pritet te vazhdojë duke u zgjeruar dhe më tepër vitin e ardhshëm duke investuar
në zhvillimin e platformave e tjera E-Learning.
Universiteti ynë “Universiteti për Biznes dhe Teknologji” që nga viti 2013 ka lansuar
platformën E-Learning Moodle, këtë platformë e kanë zhvilluar për brenda web-it.
Por çfarë është Moodle, dhe cilat janë përparësitë që marrim nga përdorimi i një modeli tillë?
Moodle është platformë e të mësuarit, i cili është i projektuar për të siguruar mësimdhënësit,
administratorët dhe studentët në një sistem të integruar, kështu duke krijuar mjedise mësimore.
Moodle është zhvilluar nga projekti Moodle, e cila është udhëhequr dhe koordinuar nga
Moodle HQ, një kompani Australiane prej 30 zhvilluesve. Këtë projekt e kanë mbështetur
financiarisht një rrjet prej më shumë se 60 Kompani të shërbimit Moodle partner nga gjithë
bota [2].
Platforma Moodle është besuar edhe nga korporata të mëdha, nga kompani të tjera të vogla si
dhe institucione të tjera si dhe nga top Universitetet është pranuar menjëherë.
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Sot, platforma Moodle pasi numëron rreth 79 milion përdorues në mbarë botën, përdorimi i
gjithanshëm qoftë nga kompanitë e ndryshme apo nga nivelet akademike e ka bërë një nga
modelet më të përdorura për mësimin online.
Përparësi tjetër pos përdorimit të lehtë, karakteristik tjetër e Moodle është dhënë si Software
Open Source, ku të gjithë mund të bëjnë modifikime për projekte vetjake qoftë komerciale apo
jo komerciale, pa ndonjë licencë tjetër kështu duke përfituar kosto të ulët, efikasitet, fleksibilitet
dhe avantazhe të tjera të përdorimit.
Pasi që Moodle është Software Open Source, kjo do të thotë që vazhdimisht ekziston mundësia
për azhurnimin e risive duke shqyrtuar dhe duke u përmirësuar sipas nevojave aktuale të
përdoruesve të saj.
Në përdorimin e Moodle, nuk ka kufizime as në aspektin gjuhësor, sot kjo platformë është
përkthyer në më shumë se 120 gjuhë.
Moodle është mjet i të mësuarit online, mjaft fleksibël, përdoruesit mund të konfigurojnë
llogaritë e tyre duke u integruar lehtësisht në kurset e përcaktuara si dhe duke përdorur forumet
e tjera të jashtme si Wikis apo Blogje të tjera.
Moodle si fillim gjeti përdorim nga disa nxënës sot numëron miliona përdorues, falë
fleksibilitetit të saj.
Është përshtatur në gjitha nivelet e arsimit, në çdo llojë biznesi, qoftë edhe për organizata jo
fitimprurëse, Qeveri dhe në kontekste të tjera të komunikimit.
Zhvilluesit e Moodle, gjithsesi janë kujdesur edhe për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave të
përdoruesit, si dhe vazhdimisht ka implementime procese për mbrojtjen kundër qasjes së
paautorizuar, humbjen e të dhënave apo edhe keqpërdorimit.
Moodle lejon qasjen nga kudo, qasje direkt në dokumentacion apo kurseve të përbashkëta të
përdoruesve në mbarë botën.
Ky projekt vazhdon të gjej mbështetjen nga një komunitet aktiv ndërkombëtar, duke bërë
përmirësime të vazhdueshme me risi çdo gjashtë muaj.
Sipas të dhënave të fundit nga statistikat e Moodle, sot ekzistojnë mbi 9 milion kurse që
praktikojnë formën e të mësuarit bazuar në platformën Moodle [3]. Pos modelit të Moodle,
ekzistojnë edhe forma të tjera si Blackboard, aplikacion që u ofron mundësi që instruktoret të
vendosin materialin e klasës në Internet, duke ju lejuar të gjithëve që kanë llogari të hapur në
kurse qasje nga ku do. Të gjitha kurset online në MxCC përdorin Blackboard.
Moodle pasi ka përdorim kaq të lehtë është pranuar shumë mirë nga ana e studentëve ashtu
edhe nga mësimdhënësit e Universitetit tonë në “UBT”, ekipi punues të zhvillimit të platformës
Moodle me arritjet nga kjo platformë kanë dalë gjithashtu tejet të kënaqur.
5

Pas përdorimit të Moodle janë ndaluar shumë parregullsi administrative që kanë ndodhur gjatë
asaj kohe, si dhe tani janë përshpejtuar shumë procese të ndryshme të punës.
Për të shfrytëzuar këtë model, paraprakisht të gjithëve u është aktivizuar një llogari, pra të
gjithë studentët dhe të gjithë profesorët.
Studentet sigurojnë materialin për përgatitjen e provimeve, njoftohen paraprakisht për orarin e
ligjëratave apo edhe rezultateve si dhe kanë mundësi të shfrytëzojnë brenda platformës Moodle,
edhe E-Library, pos të tjerash transkripta e notave është online brenda llogarisë personale në
modelin “SMIS”, ku në momentin e para lajmërimit të orarit të provimeve studentët nuk duhet
presin në radhë për paraqitjen e provimeve por tani më gjithçka kryhet përmes Moodle. Ndërsa
profesorët qasen për të shkarkuar materialin apo për njoftime të tjera.
Duhet cekur që qasja është e mundur edhe jashtë objektit të Universitetit.
Një model të përafërt ka lansuar edhe Universiteti Publik i Prishtinës në vitin 2013, ku fillimisht
studentët u pajisen me ID Kartela, kështu duke larguar përdorimin e Indeksit.
Secili prej tyre ka një numër identifikues, me të cilin u mundësohet aktivizimi i llogarisë
“SMIS” edhe pse më e përkufizuar sesa modeli Moodle, në Universitetin Publik edhe ky model
ka pas ndikim të madh në zvogëlimin e parregullsive pasi që duhet marrë në konsideratë numrin
e madh të studentëve që studiojnë në UP.
Në këtë model, studentët kanë mundësi të kryejnë pagesat të paraqesin provimet si dhe të
shkarkojnë transkriptën e notave të tyre.
Kompani tjetër në Kosovë që vlen të theksohet në këtë temë, që praktikon modelin E-Learning
në mënyrën më të mirë, që nga viti i themelimit 2006 është EXPIK-u.
Expik-Laborator i teknologjisë Informative, u themelua në vitin 2006 si rezultat i
bashkëpunimit të ekspertëve të zhvillimit softuerik dhe ekspertëve me përvojë në fushën e
biznesit. Expik, ofron shërbime për zhvillimin të softuerëve, shërbime konsulentë, Internet,
rrjeta Kompjuterike dhe trajnime në fushën e teknologjisë informative.
Gjatë viteve te ekzistimit, Expik është bërë partner i certifikuar nga shumë brende botërore dhe
zgjidhje e vetme për shumë kompani lokale dhe ndërkombëtare që operojnë në Kosovë.
Expik se fundmi ka kryer trajnimin e mësimdhënësve të Kosovës për përgatitjen e tyre në
përdorimin e EXCDL si dhe në Digjitalizimin e Ditarit.
Të gjitha këto trajnime janë online, materialet si dhe mbajtja e provimeve mbahet në procesin
online.
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2.2 Përparësitë e E-Learning

Koha /Qasja nga cilido vend
Jo vetëm të rriturit punojnë në intensitet të madh në punët e tyre të cilët kanë edhe angazhime
të tjera karshi punës që marrin kohë dhe mund të madh, por edhe të rinjtë sot janë të ngarkuar
më tepër në mësimet e tyre që kërkohet shumë kohë dhe shumë mund për të arritur deri te
rezultatet e kënaqshme.
Shpesh herë në disa lëndë primare nuk mjaftojnë dy orë në javë për të ligjëruar gjithë
materialin, kështu disa profesor mundohen të mbajnë edhe kontakte me nxënësit që shprehin
interes edhe jashtë orarit mësimor në forma të tjera duke u ndihmuar atyre në zgjedhjen e
problemeve. Ndërsa një pjesë tjetër detyrohen të praktikojnë kurse në lëndët primare, dhe kjo
duhet te aranzhohet në grupe të ndryshme prej 10-15 nxënës pas orëve të mësimit deri dy herë
gjatë javës mirëpo këto mbahen jo brenda objektit shkollës.
Pikërisht këtu qëndron edhe problemi që duhet pajtohet gjithë grupi në këto terminë dhe në
vendin e planifikuar shpesh herë edhe prej të njëjtit ligjërues sikur në mësime.
Por përmes platformës së E-Learning, nuk duhet aranzhohet gjithçka në grupe të mëdha kjo
mund vendoset gjithçka sipas dëshirës së individit apo edhe kohës që kanë në dispozicion.
Pra, secili prej tyre do të kenë qasje nga cilido vend në çfarëdo kohe përmes llogarisë së tyre
Që paraprakisht e kanë hapur.
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Kursimi/Ulja e shpenzimeve
Kurset që mbahen nga profesorët për të plotësuar materialin meqë nuk mjaftojnë orët në orarin
e mësimit, shpesh herë për shumicën bart edhe një kosto të lartë.
Pos që duhet udhëtuar dhe duhet planifikuar ato termine më herët, kanë edhe një kosto të lartë.
Por sikur të praktikonin atë nga shtëpia, dhe atë duke e përsëritur sa herë që të është e
nevojshme një njësi mësimore definitivisht ka një kosto shumë më të ulët, dhe kjo do të ishte
e përballueshme edhe për një numër më të madh të nxënësve.
Interaktivitet
Në një klasë janë afro 40 nxënës, për një profesor brenda 45 minuta gjatë një ore mësimore
është thuajse e pamundur të zhvillojë orën mësimore ashtu si ishte duhur, e për interaktivitet
nuk mbetet kohë rreth 25% e të anketuarve kanë treguar që nuk mbajnë asnjë lloje kontakti me
nxënësit e tyre jashtë orëve të mësimit, ndërsa mbi 60% tregojnë që ndonjëherë por jo sa u
kërkohet nga nxënësit, meqë nuk kanë mundësi aq të shumta.
Kështu edhe motivimi shpesh humb për të dëgjuar profesorin deri në fund orës, vetëm duke
Përshkruar gjithçka nga tabela.
Në platforma të E-Learning pos që është më interesant për të rinjtë të punojnë me tableta apo
kompjuterët e tyre për mësime aty është e mundur të modifikohen module të ndryshme me
video, figura, quize si dhe teste online, kështu duke motivuar ata të angazhohen më tepër aty
ku kanë probleme.
Mëso në gjuhë të huaj
Ka raste ku shumë të rinjtë bisedojnë në gjuhë të huajë me njëri tjetrin.
Pse mos të mësojmë në gjuhë të huaj?
Këtë e ofron modeli i të mësuarit në platformën e E-Learning, ku videot si dhe materialet e
tjera për njësitë mësimore janë në gjuhë të huaja, kështu duke përvetësuar edhe gjuhën si dhe
rritet angazhimi i tyre thuajse dyfish më shumë [4].
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Figura 1: Përparësitë e E-Learning

2.3 Të Metat e E-Learning
Problemet teknik
Jo gjithçka funksionon rrjedhshëm me gjërat elektronike, prandaj duhet pasur kujdes që kjo kur
të ndodhë të ketë persona (sistem administrator) që do kontrollonte këto probleme dhe
mbikëqyr punën së paku brenda 24 orëve të përcjell mesazhet elektronike duke shqyrtuar çdo
kërkesë qoftë nga ndonjë profesor apo edhe nxënësit që vijojnë këto kurse.
Pos të tjerash sa më i ngarkuar që të jetë një program, shumë prej nxënësve e kanë problem të
mësojnë edhe përdorimin e tij bashkangjitur për arritur deri te mësimet që është fakt qëllimi i
tyre për ngritjen e rezultateve në mësimet e tyre si dhe përgatitje më të mirë para testit final.
Disiplinë
Te bisedosh me të rinjtë për disiplinë dhe kujdes, atëherë do kemi telashe, kështu u shprehen
edhe disa nga të anketuarit gjatë hulumtimit në teren.
Ata shpesh herë e kanë problem te koordinojnë kohën e tyre, kohën e lirë me obligimet që i
presin për mësime.
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Atëherë me E-Learning ata do të kishin qasje nga ku do, në cilën do kohë.
Por sa herë do të qasen në javë ata në llogaritë e tyre, a do të kalonin kohë mjaftueshëm ?
Edhe pse kjo platformë u jep mundësi të vendosin vetë se kur të mësojnë.. s`do duhet ta
kuptonin që duhet qasur një ditë para nënshtrimit provimit.
Prandaj duhet të kenë disiplinë edhe në këtë formë të mësuarit, përndryshe mund të rriten edhe
telashet në fundin e vitit shkollor.
Ndryshimet në literaturë.
Edhe pse në regjionin tonë kryesisht mësohet nga literatura e njëjtë mirëpo në disa lëndë
shkencore duhet pasur kujdes në ndryshime, gjatë viteve që ndodhin.
Kështu që në ndërkohe duhet të rifreskohet materiali edhe në literaturën elektronike, ashtu që
të jetë platforma elektronike në një hap me ato që ligjërohen në klasa.
Që do thotë pas çdo fund viti shkollor duhet të rishikohen literaturat, të kryhen ndryshimet
ashtu që të jenë vlefshme për vitin e ri shkollor në kohë për përdoruesit.
Qëndrimi i gjatë para ekranit.
Fatkeqësisht të rinjtë sot kalojnë një kohë të gjatë duke u zbavitur me telefonat e tyre, tabletat
apo para ekranit të kompjuterit.
Kështu qëndrimi i gjatë para ekranit të kompjuterit shkakton edhe lodhje të madhe si dhe
monotoni, pas lojërave apo qëndrimit të gjatë në rrjetet sociale pastaj të vazhdosh edhe 1 deri
2 orë të tjera për të mësuar është vështirë.
Prandaj duhet të binden se cilën prej tyre do të zgjedhin të parën [5].
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Figura 2: Të metat në E- Learning

2.4 Rastet e studimit
Gjermania

Gjermania është shteti i përzgjedhur për rastin e studimit, pas disa kërkimeve që është kryer
është konkluduar që Gjermania është shembulli më i mirë për rast studimi në temën ELearning.
Qysh në vitin 2008, ekspertët e E-Learning 80% kishin parashikuar ndryshime drastike për tri
vitet e ardhshme në evalvimin e konceptit të E-Learning.
Pos që parashihnin këto ndryshime që sot ne i gëzojmë dhe n ‘a kanë hapur shumë dyer të
komunikimit me botën, ky 80% dhe shumë ekspert tjerë mbarë botën janë njerëzit kyç që kanë
realizuar aplikacionet e shumta, programet dhe platformat e ndryshme [6].
Qysh në vitin 2013, rreth 54% e moshës 14-29, kishin njohuri mbi përdorimin e platformave
të E-Learning. Edhe grup moshat e tjera 30-45 vjeçar kishin eksperienca të ndryshme në vendet
e tyre të punës.
Tani këto vitet e fundit ka marrë zhvillim të hovshëm si dhe janë bërë investime të mëdha për
funksionimin sa më të mirë të E-Learning.
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Për të parë më detajisht disa prej kurseve për shkollat e nivelit sekondar si dhe universiteteve
sesi punohet me këto forma do i jap linqe shtesë në fund të referencave.
“Studimi online, është si një farë e vlefshme që shkakton fillimin e një ndryshimi të vërtetë në
botë” kështu shpreh eksperiencën një studente nga Ukraina, Nadiyka Gerbish një shfrytëzuese
e platformës online Iversity.

Figura 3: Pjesëmarrësit Gjerman në platformën e E-Learning
Burimi: e adaptuar nga [10]

Sipas grafikut të dhënat tregojnë që 35% e gjermanëve kanë përvoja të ndryshme në ELearning, në forma të ndryshme.
Ku pjesa dërrmuese 70% e tyre kanë kryer hulumtime online, 57% kanë mbajtur trajnime –
kompjuterike, 52% trajnime të tjera online, 34% kanë përvoja në forume si dhe rrjete tjera
sociale, 29% përdorin aplikacione që kryejnë shërbime të ndryshme që njëkohësisht u
ndihmojnë për përshpejtimin e kryerjes së detyrave, 27% shfrytëzojnë lojëra të ndryshme që
kanë për qëllim të stimulojnë fëmijët për mësime të ndryshme, në këto raste prindërit u
ndihmojnë fëmijët e tyre apo edhe mësimdhënësit që t`i motivojnë fëmijët fillimisht për
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përdorimin e tyre, 26% mësojnë duke përzier dy format e ndryshme, 16% e tyre kanë mësuar
përmes podcasts duhet theksuar që zakonisht për të mësuar gjuhë të huaj podcasts gjejnë
përdorim të madh, 12% janë ata që janë treguar më të hapur për eksperienca të reja, kanë
provuar

klasa

virtuale

për

të

vijuar

qoftë

kurse

online

apo

edhe

ligjërata.

Shmangja e teknologjisë nuk është vetëm në vendin tonë si fenomen, kjo edhe tregon edhe
pjesëmarrja e madhe me mbi 50% në trajnime kompjuterike që kanë të bëjnë kryesisht me ato
njohuri bazike, ndërsa 12% e pjesëmarrjes në klasa virtuale nuk është edhe numër i madh por
që duhet theksuar që tani është rritur pasi që në shtetet e fuqishme si Gjermania vazhdimisht
aranzhohet të gjithë sektorët qoftë arsimimi apo në mjekësi me teknologjitë më të reja.
Sot klasat virtuale nuk janë më të panjohura, qoftë për ata që janë të punësuar dhe vazhdojnë
paralel karrierën e tyre apo edhe për pjesën tjetër që janë pjesëmarrës në klasa virtuale të
universiteteve të huaja.

Australia

Për rastin e dytë të studimit, vendosa të largohem nga shtetet Evropës dhe për hulumtime në
vazhdim u zhvendosa në Australinë e largët.
Gjatë kërkimeve, është hasur në shumë platforma që ishin të lansuar online që operonin nga
Australia.
Ndërsa sipas burimeve të ICEF Australia tani është në top dhjetëshen e vendeve të cilat janë
lider në fushën e E-Learning.
Australianët viteve të fundit, kanë zgjedhur që në mënyrë paralele të kryejnë shkollimin e lartë
në një vijë duke mos lënë anash karrierën e tyre.
Tregu i arsimit E-Learning është rritur për 20%, dhe ka vlerën rreth 4.68 bilion $
Dhe liderët në tregun australian janë Kaplan, Seek Learning dhe Open Universities, dhe për 10
vitet e ardhshme pritet një rritje e studiuesve nga tregu jashtë Australisë, gjë që do thotë
Australia do jetë një nga ofertuesit kryesore në botën arsimimit online.
As niveli primar në arsim, nuk është i lënë anash në Australi nga involvimi në E-Learning, ka
shumë projekte inovative, këtu vlen të përmendet projekti NRICH i bazuar në Universitetin e
Cambridge.
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Përmes këtij projekti janë bërë përpjekje që të promovojnë lëndët shkencore më tepër tek të
rinjtë duke u lehtësuar atyre qasjen në mësime [7].
Ekspertët kanë parashikuar një prognozë të përdorimit të çdo lloji platforme E-Learning duke
u bazuar në rritjet viteve të fundit deri në vitin 2018.
Këto janë shifrat në (Miliona).

Figura 4: Përdoruesit në E-Learning në Australi nga viti 2013 deri në vitin 2018 ( miliona)
Burimi: e adaptuar nga [9]

Nga të dhënat në tabelë sipas kësaj prognoze shihet që çdo vit do të ketë një rritje së paku prej
2% diferencë të përdoruesve në platformat online deri në vitin 2018 do të arrij një rritje prej
15%. Interesimi për të qenë pjesëmarrës në këto platforma do të rritet pasi shfrytëzuesit do të
kuptojnë çdo herë e më shumë rëndësinë e tyre, kështu duke pasur nevojë për tu kyçur në një
të tillë [9].
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Malaysia

Malaysia është vendi tjetër që është vendosur për kryer rastin e studimit, Malaysia nuk kishte
me qenë vendi i parë që na bie ndërmend kur mendojmë në E-Learning, por çuditërisht
Malaysia si një vend i vogël Aziatik është treguar i hapur për të pranuar ndryshimet e shpejta
në botën e teknologjisë që ka prekur në rastin ton edhe arsimin.
Mundësit e shumta që kanë ofruar platformat e E-Learning, e dëshmon në rastin tim të studimit
më së miri Universiteti E- Azia.
Në Malaysia fatkeqësisht nuk janë gjitha kushtet adekuate të plotësuara për një numër të madh
të rinjve që pas shkollimit primar dhe sekondar të fillojnë me studimet e larta, por qasjet në
internet qoftë në shtëpi apo edhe në hapësirat e tjera ekziston.
Tani ka disa vite që ky universitet nuk ka student vetëm nga Malaysia, por të njëjtën platformë
të E- Learning u ofron edhe 31 vendeve të tjera në Azi, dhe falë suksesit që ka treguar sot ka
partneritet me universitete të tjera, si dhe ofron edhe programe të tjera të përziera të gjitha këto
në platformën E-Learning[9].
Ky universitet duhet të ishte shembulli më i mirë për të kuptuar të gjitha përparësitë, dhe
mënyrën se si mund te zgjedhë shumë probleme në shumë raste platformat E-Learning.
Sot me një kosto të ulët mund të fillohen studimet kudo, qoftë edhe në pjesën tjetër të botës.
Malaysia edhe pse një vend i vogël dhe i varfër ka arritur të shfrytëzojë dobitë e mëdha të
teknologjisë që kanë ndikuar në arsimimin e popullit dhe në një formë indirekte në rritjen e
zhvillimit ekonomik.
Kështu qysh nga aplikimi i platformës E-Learning nga universiteti E-Azia, është rritur dyfish
numri i të interesuarve për të vazhduar studimet e larta.
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3. METODOLOGJIA
Për të arritur realizimin e këtij punimi, deri në një konkluzion origjinal në këtë punim
hulumtues janë përdorur miks i metodologjive kuantitative dhe kualitative. Metodologjia
kualitative klasike është orientuar në hulumtimin e literaturës të ndërlidhur me historikun e
zhvillimit të E-Learning platformave dhe në vazhdim përmes literaturës është analizuar gjendja
faktike e platformave ekzistuese dhe funksionale në regjione të ndryshme të botës.
Metodologjia kuantitative është aplikuar në rastin e hulumtimit në teren të shkollave të mesme
në regjionin e Prishtinës, ku janë përfshirë shkollat publike dhe ato private. Në këtë rast është
përdorur pyetësor me pyetje të mbyllura. Analiza e përgjigjeve të marra ka mundësuar
prodhimin e rezultateve kuantitative ku janë paraqitur në numra dhe figura. Metoda tjetër
kuantitative që është përdorur është metoda e eksplorimit bazuar në raste studimore.
Pyetësori përmban gjithsej 14 pyetje që u përpiluan në kontekstin e gjetjes së gjendjes aktuale
të ndërlidhur me nivelin e aplikimit të platformave E-Learning në Kosovë.
Pyetjeve i `u përgjigjën 28 respondentë nga grupet e profesorëve të fushave të ndryshme të
shkollave të nivelit sekondar.
Gjatë grumbullimit të përgjigjeve është arritur të adresohen disa pyetje të rëndësishme
hulumtuese, ndër tjerash:
1. Sa janë në dijeni punonjësit e arsimit të mesëm për platformat ekzistuese E-Learning,?
2. Sa kanë njohuri në përdorimin e Internetit pa marrë parasysh së në cilën fushë japin
mësimet e tyre?
3. Si mund të implementohet një platformë elektronike në edukimin e mesëm në
Kosovë?
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4. DEFINIMI I PROBLEMIT
Nga hulumtimi i literaturës është konstatuar se platformat e E-Learning gjenin shfrytëzim tani
në shumë institucione jo vetëm në arsim, si dhe përdorim nga moshat e ndryshme.
Këto risi në teknologji platformat e ndryshme online, mundësonin që njerëzit përmes tyre te
ulin shpenzimet e tyre qofte për trajnime apo edhe në studimet e tyre, te menaxhojnë edhe
kohen sipas angazhimeve te tyre, meqë përmes E-Learning nuk ka orar te kufizuar për
përdorim, përparësi tjetër e përdorimit te platformave është edhe interaktivitet me i madhe, sot
njerëzit janë me te varur nga përdorimi i internetit kështu ata kalojnë një pjese te madhe te
kohës se tyre duke përdorur te gjitha llogarite e tyre në internet, kështu ata kanë mundësi me te
madhe te komunikojnë edhe me te tjerët përmes internetit në çfarë do kohe nga çfarë do
largësie.
Nga hulumtimi në terren është konstatuar se edhe në Kosove viteve te fundit ka filluar
përdorimi i E-Learning, por në masa me te vogla se sa kisha pritu para se te filloja hulumtimin.
Duke krahasuar me tri rastet e studimit duhet theksuar fatkeqësisht se Kosova gjendet ende
shumë larg për nga shfrytëzimi i E-Learning, gjë që është për te ardhur shumë keq që ka ende
një numër i madhe që nuk kanë dëgjuar për platforma te tilla, gjë që do thotë nuk kanë pasur
as mundësi te shfrytëzojnë te mirat që ofrohen përmes platformës.
Gjate hulumtimit në teren është kuptuar që në ketë vit në shkollat e mesme te Prishtinës kishte
filluar pilot projekti ``Ditari elektronik`` gjegje le te nënkuptojë që edhe tek në kanë filluar
ndryshime, por në anën tjetër një numër i madhe i stafit e kishin te vështirë te pranonin këto
ndryshime.
Problematika e

identifikuar është koncentruar në adresimin për tri pyetjeve specifike

hulumtuese:
1. Sa ka nevojë Kosova për implementimin e e-Learning në shkollat e mesme?
2. Cila është gjendja e infrastrukturës së teknologjisë informative (TI) në Kosovë, dhe a i
përballon /plotëson kërkesat për implementim e platformës e-Learning ?
3. Sa janë burimet njerëzore të aftësuar që të përdorin platformën e-Learning?
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5. REZULTATET
Me anën e pyetjeve është arritur deri në një përfundim, duke u bazuar nga përgjigjët e
profesorëve që janë anketuar që për secilën përgjigje është përgatitur një grafik i dhënë me
përqindje.
Se a kanë dëgjuar për E-Learning, dhe se çfarë mendojnë për linçimin e një platforme të tillë
për nivelin sekondar, sa janë përgatitur stafi paraprakisht për platformën qe vetëm është lansuar
vitin që lamë pas 2015, Digjitalizimi i Ditarit.
Gjitha këto përgjigje i gjejmë të prezantuara në grafiket e paraqitura në vazhdim.

A keni dëgjuar për E-Learning?
PO

JO

18%

82%

Figura 5: Pyetja 1.

Siç shihet ne pyetjen e parë 82% e te anketuarve kanë dhënë përgjigje pozitive. Gjë që do të
thotë pjesa më e madhe edhe tek tani më kanë dëgjuar për platformën E-Learning. Dhe që na
lënë të shpresojmë qe pjesa dërrmuese duhet të kenë tani më përvoja te ndryshme në platforma
te ndryshme online që ekzistojnë edhe në vendin tone.
Por në pyetjet e tjera të paraqitura ne grafika, është paraqitur edhe analiza e përgjigjeve te tyre,
ku kuptohet se sa shfrytëzohen platformat ekzistuese nga kjo pjesë që vetëm janë të njoftuar
me platforma të ngjashme.
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A jeni shfrytëzues të E-Learning?
PO

JO

36%
64%

Figura 6: Pyetja 2.

Çuditërisht, edhe pse ishin përgjigjur me mbi 80% e të anketuarve pozitivisht qe kishin dëgjuar
për termin E-Learning, në pyetjen tjetër pasuese se a shfrytëzoni E-Learning, qoftë edhe për
nevoja të tjera, pra dhe jashtë profesionit që kanë.
Fatkeqësisht vetëm 36% e tyre kanë dhënë përgjigje pozitive, ku kishin rastin te tregonin edhe
më tepër për përvojat e tyre në shfrytëzimin e platformave E-Learning në trajnime, në seminare
të ndryshme edhe ato jashtë vendit si dhe mbledhja e materialeve online ne fushat e tyre
përkatëse.
Dhe se fundmi trajnimet për përgatitjen e tyre për përdorimin e pilot projektit te fundit në
shkollat e mesme.
Pjesa tjetër arsyetoheshin për fushat që ata ligjërojnë, mbase sipas tyre nuk është e nevojshme,
të hulumtojnë për më tepër në internet pasi që kanë material të bollshëm në literaturën që ata
përdorin në mësimet e tyre.
Por për më tepër do të kuptohet nga pyetjet e tjera, që po të njëjtit respondentë, u jenë përgjigjur.

19

Figura 7: Pyetja 3.

Në pyetjen e tretë, a kanë probleme gjatë përdorimit të platformave të ndryshme në Internet,
sërish nga të anketuarit është marrë një përgjigje pozitive nga një numër i madh, pra gjithsej
86% e tyre u janë përgjigjur kësaj pyetje me PO.
Pra thuajse të gjithë prej tyre së paku njohuritë mbi përdorimin e Internetit-Kompjuterit kanë.
Edhe pse të gjithë ishin profesorë që ligjëronin në fusha të ndryshme, së paku njëherë kanë bere
kërkime të ndryshme për ndonjë punim ose qoftë edhe vetëm për ndonjë informatë shtese për
mësimet e tyre.
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Figura 8. Pyetja 4.

Në pyetjen e radhës, 43% e të anketuarve kanë treguar që janë të gatshëm të fillonin me një
projekt të tillë, 54% treguan që më vonë do të tregoheshin të gatshëm edhe ata të jenë pjesë e
një projekti të tillë, por paraprakisht të informoheshin më tepër, ndoshta edhe pas një trajnimi
adekuat pasi nuk ndiheshin të sigurte mbi njohuritë e tyre që deri tani i kishin.
Ndërsa 4% e tyre, nuk treguan fare interesimin, këtu shfrytëzuan të tregonin edhe pa kënaqësitë
që kishin me pilot projektin aktual, kështu që të përfshiheshin edhe në ndonjë projekt tjetër të
ngjashëm nuk ekzistonte fare interesimi.

Figura 9 : Pyetja 5.
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Paraprakisht nga pyetja më lartë ishin marrë 43% përgjigje pozitive nga të anketuarit, që ishin
të gatshëm të fillonin në një projekt në linçimin e platformës E-Learning, ndërsa 54% do të
kyçeshin në një projekt të tillë pas ndonjë trajnimi paraprakisht të përgatitur mirë për vetë
stafin.
Por vetëm 57% e tyre, mendonin që një projekt i tillë do ndihmonte në mësimdhënie dhe mësim
nxënie më efektive, 36% e tyre ende kishin dyshimet e tyre si do të afektonte në mësimdhënie,
dhe si do të ishin pritjet edhe nga nxënësit.

Figura 10: Pyetja 6.

Në pyetjen, mbi njohurit e tyre bazike mbi përdorimin e kompjuterit, (Internet-Software), 4%
janë përgjigjur me jo, që do thotë ky numër i respodentëve duhet të jetë po të njëjtit që
kundërshtonin linçimet e projekteve të tilla, nuk tregonin as interesim pas mbajtjeve të
trajnimeve të tyre në pjesëmarrjen e tyre ne platforma të tilla.
Po të njëjtit që tregonin pa kënaqësitë e tyre në Digjitalizimin e Ditarit.
Por pjesa dërrmuese treguan që kishin njohuri bazike mesatarisht mbi përdorimin e kompjuterit
në përgjithësi.
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Figura 11: Pyetja 7:

A mendoni se duhet të mbani një trajnim për njohuritë mbi kompjuterin, ka qenë pyetja e radhës
që janë përgjigjur të anketuarit, ku janë marrë me mbi 70% të përgjigjeve që kanë

nevojë

domosdo për trajnime që më pas të vazhdojnë në përdorimin e platformës online E-Learning
ndërsa 11% e tyre kanë dhënë përgjigje negative që do thotë nuk kanë nevojë për përgatitje
por në mesin tyre duhet theksuar që përfshihen edhe profesorët që nuk kanë interes në
platformat online E-Learning, ndërsa 18% e profesorëve nuk ishin edhe aq të sigurte mbi
njohuritë e tyre, kështu që tregoheshin edhe të gatshëm të mbanin paraprakisht kurse për
zgjerimin e njohurive të tyre.
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Figura 12: Pyetja 8.

Komunikimi mes profesorit dhe nxënësit është shume i rëndësishëm, dhe këtë e kishim rastin
të shohim më së miri edhe gjatë studimeve të rasteve, në vendet e tjera se sa u kushtohet rëndësi
interaktivitetit qoftë ajo në orët mësimore në klasa, apo edhe tani në distancë.
Po tek ne ?
Vetëm 7% e tyre treguan se janë çdo herë në dispozicion të nxënësve të tyre qoftë gjatë orarit
të tyre punës apo edhe jashtë orarit mësimor. Përgjigjën, ndonjëherë rrethuan gjithsej 68% e
tyre duke u arsyetuar që nuk u premton edhe aq koha ose nuk kishin ndonjë formë të
përshtatshme të mbanin më tepër kontakte me nxënësit e tyre, ndërsa pjesa tjetër treguan që
nuk mbajnë kontakte të tjera në asnjë formë me nxënësit e tyre pasi që u premton ora mësimore
sipas tyre.
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Figura 13: Pyetja 9.

Në pyetjen e 9-të, janë pyetur profesorët se a kishin menduar më parë që të përgatisin nxënësit
me ndonjë trajnim online, për testin final të maturës. Vetëm 32% e tyre e kishin menduar edhe
më herët një formë të tillë të mbajturit të një kursi të maturës në përgjithësi online, ku një numër
i madh e kishin menduar ketë pas përvojave të tyre personale në mbajtjen e trajnimeve të
ndryshme, disa prej tyre ishin edhe në baza vullnetare jashtë fushave të tyre të profesionit.
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Sa jeni të kënaqur me rezultatet që arrijnë maturantët në test
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Figura 14: Pyetja 10.

Rreth rezultateve të nxënësve në testin e maturës janë pyetur profesorët se sa janë të kënaqur
në përgjithësi duke përfshirë edhe mbarëvajtjen e testit të maturës.
Këtu 73% e tyre u treguan mesatarisht të kënaqur me këto rezultate, dhe se në vitet e ardhshme
vazhdojnë të besojnë në ngritje të tyre.
Vetëm 17% e tyre treguan që janë të kënaqur viteve të fundit me rezultatet që japin nxënësit në
testin e maturës. Ndërsa 10% e tyre treguan se nuk janë fare të kënaqur me këto rezultatet dhe
se ka ende pa rregullsi gjatë mbarëvajtjes së testit të maturës dhe që ka nevojë për ndryshime
dhe ndoshta edhe në rekonstruktim të një forme tjetër të testit.
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Figura 15: Pyetja 11.

Për një trajnim online, në mënyrë që të përgatitën nxënësit në testin e maturës, a mund të jetë
kjo një formë e duhur në përmirësimin e rezultateve janë pyetur të gjithë të anketuarit, dhe
asnjë prej tyre nuk është përgjigjur negativisht, gjë që do thotë edhe pse një pjesë e tyre nuk
tregoheshin të gatshëm të jene pjesë e platformave të tilla kanë arsye të tjera por nuk mendojnë
asnjë prej tyre që këto platforma nuk do të mund të ndikonin në rritjen e rezultateve.
Por edhe pse s’ekziston asnjë kundërshtim i plotë me idenë e linçimit të platformave online, ka
dyshime se do të jetë i frytshëm ky lloje kursi për nxënësit për përgatitjen e testit të maturës.
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Nëse do të ju ofrohej një trajnim i tillë, a do merrnit pjesë
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Figura 16: Pyetja 12.

Në pyetjen se a do të ishin të gatshëm të merrnin pjesë në një trajnim të tillë në rolin e mentorit
apo menaxherit, 50% e tyre treguan edhe njëherë gatishmërinë e tyre në pjesëmarrjen e tyre në
këtë platformë, por këtu kemi marrë sërish 4% një përgjigje negative që do thotë edhe pse
mendojnë që për një platformë të tillë është e nevojshme për këtë nivel të nxënësve, por prap
nuk mendojnë që të bëhen pjesëmarrës qoftë mentor apo menaxher të platformave të tilla.
Duhet theksuar që këtë përqindje e përbëjnë gjenerata më e vjetër e profesorëve që nuk besojnë
se do mund të ja dalin të mësohen me një proces të tillë së ligjëruari.
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Figura 17 Pyetja 13.

A mendoni se shkollat e mesme kanë infrastrukturë të mjaftueshme për implementimin e
platformës E-Learning është pyetja e trembëdhjetë që i janë përgjigjur të gjithë profesorët edhe
njëherë.
Ku 71% prej tyre kanë rrethuar përgjigjën, jo. Sipas tyre mungojnë kushtet për implementimin
e një platforme online në kushtet që kanë shkollat në vendet ku ata punojnë, dhe se në gjithë
në Kosovën duhet investuar më tepër në sektorin e arsimit pasi ka mungesë të laboratorëve,
kabineteve e fushave përkatëse dhe kjo ulë dukshëm nivelin e arsimit në krahasim me vendet
e tjera.
Kështu zhvillimi i lëndëve shkencore si biologji, kimi, fizikë, informatikë apo edhe arti
muzikor në shkollat e Kosovës thuajse në të gjitha ato publike zhvillohet vetëm duke u bazuar
në literaturë.
Dhe që praktika mungon, edhe pse është e më se e nevojshme sidomos në ato lëndë shkencore.
Ndërsa në këtë pyetje kemi edhe pjesën tjetër të profesorëve që mendojnë të kundërtën, ku 29%
e tyre janë përgjigjur pozitivisht.
Duhet theksuar që në këtë pyetësor janë përgjigjur edhe profesorë që mbajnë mësim në shkollat
private, dhe siç dihet në këto shkolla bëhen investime shumë më të mëdha sesa në ato publike,
pasi këto nuk varen nga buxheti i ministrisë se arsimit, apo nga fondet e tjera të qeverisë.
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Prandaj në këto shkolla linçimi i një platforme E-Learning, janë kushtet më të favorshme, se
sa në ato shkolla publike.

Figura 18. Pyetja 14?
Në pyetjen se a kanë infrastrukturë dhe mjete të mjaftueshme për të ndjekur kurse dhe
trajnime online nxënësi, negativisht janë përgjigjur mbi 50% e të anketuarve që mendojnë që
nuk kanë kushte të mjaftueshme nxënësit për një trajnim online, dhe se sipas tyre është
vështirë që të gjithë pajisen me infrastrukturë të mjaftueshme personalisht vetë secili, por
edhe shkollat me fondet që kanë është e pamundur të kujdesen për gjithë secilin prej
nxënësve qoftë edhe për ato shkolla private.
Ndërsa një pjesë e tyre, më konkretisht 18% e tyre mendojnë që sot kanë të gjithë thuajse mjete
të mjaftueshme për të përcjellë një kurs online, dhe se njohuritë mbi përdorimin e kompjuterit
apo të softuerëve të tjera i kanë.
Pastaj të rinjtë adaptohen shumë shpejtë dhe shumë lehtë me ndryshimet në botën e
teknologjive të reja.
Pas gjitha përgjigjeve të analizuara me kujdes secilën prej tyre të marrë nga pyetësori që u janë
përgjigjur gjithsej 29 respondentë, me profesion profesor të shkollave të ndryshme në ato
publike dhe ato private të nivelit sekondar në Prishtinë por të fushave të ndryshme, është
konstatuar që tek ne nuk përdoret sa duhet platformat ekzistuese online, por as Interneti në
formën më të thjeshtë për kërkime të ndryshme, hulumtimeve apo zgjerim të materialit për
mësimdhënie në orët mësimore, dhe se përparësitë e tjera që ofrohen nga platformat e E30

Learning, dhe se një pjesë e madhe kanë dhëne përgjigjet e tyre që për shkak të mos njohjes se
përdorimit te internetit dhe kompjuterit, as ato njohuritë bazike dhe se nuk kanë mundësi te
përdorin këto lloje platforma.
Ndërsa një pjese e tyre vitin që shkoje kishin mbajtur në kuadër te ministrisë se arsimit edhe
trajnime për platformat E-Learning.
Ku disa prej tyre kishin dal prape te pa kënaqur, ndërsa pjesa tjetër shprehin pa kënaqësinë e
kushteve që kanë në shkollat për përdorim më të tutjeshem në shkollë ku ata japin mësim.
Dhe se tregoheshin krahas vështirësive që mendonin që do të përballeshin deri në përforcimin
e përdorimit të platformës së E-Learning të jenë pjesë e tyre qoftë si mentor apo edhe të mbanin
klasa virtuale duke ligjëruar në fushat që ata tani më ishin të specializuar.
Në Kosove niveli i mësimit është i ulet, por fatmirësisht po bëhen ndryshime nga viti në vit por
nuk do thotë që kemi arritur në një nivel që duhet te jemi te kënaqur, ka

nevojë për

përmirësime.
Dhe gjatë hulumtimit dhe vizitave në shkollat e ndryshme të regjionit të Prishtinës njëherit
edhe kryeqytetit të Kosovës, është hasur në shumë parregullsi si dhe nevoja e madhe e
investimeve në kabinete, laboratorë për të lehtësuar procesin mësimor dhe në ngritjen e nivelit
mësimor. Ku sigurisht kjo kishte për të ndikuar edhe më shumë mësimdhënësit ashtu edhe vetë
nxënësit. Sepse në vendin tonë ka kuadro, por nuk kanë ku ta japin më të mirën e tyre në
rrethana të tilla.
Edhe në ato më vendet më të zhvilluara behën ndryshime prej vitit në vit duke u përpjekur te
rrisin efektivitetin në orët mësimore, si dhe te rrisin angazhimin e nxënësve edhe pas orarit
mësimor, dhe të përgatisin stafin për çdo ndryshim në procesin mësimor si dhe duke u ofruar
ambient me kushte të favorshme në zhvillimin e procesit mësimor.
Tani në Kosove ka

nevojë për të filluar një pilot projekt i tillë për implementimin e një

platforme elektronike në synim të përgatitjes së testit të maturës për nivelin sekondar.
Pse njëherë në nivelin sekondar? Është pikërisht qëllimi të përgatisim këtë grup moshe për një
mundësi më të mire për te arritur në rezultate më të kënaqshme në testin e maturës, në atë
mënyrë që te mos te ketë hapësirë për pengesa në vazhdimin e studimeve te mëtutjeshme.
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Pastaj kjo grup moshe duhet të njihen me ndryshimet e reja që ka sjellë teknologjia, në kohën
e duhur, pasi që në shumë universitete këto platforma tani më kanë përdorim të madh. Edhe
ato të vendit tonë apo për nxënësit që vazhdojnë studimet jashtë vendit.
Por për te implementaur, këto lloje platforma në shkollat e nivelit sekondar, së pari duhet
kryhen disa investime pasi që ka mungese te infrastrukturës se (TI) në Kosove, sidomos në ato
shkolla publike, pasi që në ato private janë më të pasura me pajisje dhe kabinete të ndryshme.
Arsyeja pse nuk përdoren sa duhet këto pajisje as në ato shkollat publike, është pasi që tek ne
ka nevojë fillimisht edhe për një trajnim adekuat duke filluar nga njohuritë bazike, te stafit.
Gjate hulumtimit në teren, është identifikuar që një numër shumë i vogël kishin njohuri bazike
por edhe te punonin më tepër apo te fillonin të punonin me një pilot projekt ishin shumë pak te
motivuar.
Kështu që se pari duhet trajnohet stafi pastaj të motivohen të njohin dobitë e një pilot projekti
të tillë, e pastaj të rishikohen resurset dhe të punohet në ndërtimin e infrastrukturës gjë që për
momentin nuk plotëson asnjë kërkesë te implementimit të një platforme te tillë.
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Ky hulumtim kishte për qellim që fillimisht të ofrojë njohuri rreth gjendjes aktuale të
përdorimit të platformës e-Learning në nivel botëror dhe në nivel vendi. Bazuar në të gjeturat
nga hulumtimi janë arritur konkluzione të rëndësishme të cilat e arsyetojnë bërjen e këtij
punimi. Konkluzioni kryesor nga hulumtimi i literaturës është se në vendet e zhvilluara
platforma e-Learning ka filluar të përdorët dhe se ka treguar rezultatet e para të përdorimit.
Meqë hipoteza kryesore e këtij punimi mbështetët në këtë argument, mund të verifikohet se
është arritur qëllimi i këtij punimi duke sjellë si rezultat një kornizë themelore që ka qëllimin
e inicimit të një projekt propozimi për implementimin e platformës e-Learning në shkollat e
mesme në Kosovë.
Rezultatet e nxjerra nga hulumtimi në teren hulumtimi tregojnë se edhe objektiva tjetër e këtij
punimi është arritur meqë është konstatuar se në Kosovë mungon në shkallë të madhe
njohuria rreth platformës E-Learning. Në këtë kontekst është konkludua kjartë se edhe
përdorimi i kësaj platforme nuk është në nivel apo nuk realizohet fare platformë në ditët e
sotme sa duhet.
Punimi sjellë në pah se ku qëndron në një pozitë jo të mirë Kosova për dallim nga vendet e
tjera që janë hulumtuar. Në këtë rast është nxjerrë edhe mendimi i mësimdhënësve lidhur me
implementimin e e-Learning në Kosovë, gjegjësisht është marrë reaksioni i tyre lidhur me atë
se si dhe si do të pritej një pilot projekt i tillë në nivelin sekondar, në përgatitje të testit të
maturës.
Por gjatë hulumtimit në teren, kanë rezultuar edhe disa të gjetura tjera të cilat nuk janë pritur
nga parashikimet apo hipotezat e ngritura.
Viti shkollor 2015/16 kishte nisur me disa ndryshime pikërisht për këtë nivel shkollor, me
pilot projektin ‘‘ Digjitalizimi i Ditarit ’’. Ky ndryshim dhe disa ndryshime tjera marzhinale
mund të konsiderohen si tregues të fillimit të përdorimit të platformave elektronike në
shkolla.
Këto ndryshime të bëjnë të nënkuptohet që edhe në vendin tonë, ka përpjekje të ndryshohet
në sistemin e arsimit. Kështu teknologjia informative ka pasuruar plan – programin shkollor
inovacione dhe standardizim të dijës edhe në shkollat tona qoftë ato publike apo edhe private.
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Shtojcë:

Pyestori
1. A keni dëgjuar për E- Learning ?
o
Po
o
Jo
2. A jeni edhe ju shfrytëzues të E- Learning ?
o
Po
o
Jo
3. A keni probleme gjatë përdorimit të platformave të ndryshme në Internet ?
o
Po
o
Jo
4. A kishit me qene te gatshëm te kyçeni në ndonjë projekt për platforma E-Learning në
fushën e juaj përkatëse ?
o
Po
o
Ndoshta, më vonë
o
Asnjëherë
5. A mendoni që platformat e E-Learning, do ndihmonin në mësimdhënie dhe mësim-nxënie
më efektive ?
o
Po
o
Jo
o
Nuk e di
6. Sa keni njohuri të mjaftueshme mbi përdorimin e kompjuterit ( Internet dhe Softuerëve ) ?
o
Shkëlqyeshme
o
Aspak
o
Mesatarisht
7. A mendoni se duhet të keni një trajnim në këtë drejtim ?
o
Po
o
Jo
o
Nuk jam sigurt / Ndoshta
8. Sa mbani komunikim me nxënësit edhe jashtë orarit mësimore përmes platformave
elektronike ?
o
Aspak
o
Ndonjëherë
o
Çdo herë
9. Lidhur me provimin e maturës, a keni menduar të i përgatisni nxënësit me ndonjë trajnim
online ?
o
Po
o
Jo
10. sa jeni të kënaqur me rezultatet që arrijnë maturantët në këtë provim ?
o
Aspak
o
Shumë
o
Mesatarisht
11. A besoni se trajnimi online mund të jetë i frytshëm ?
o
Ndoshta
o
Po
o
Jo
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12. Nëse do të ju ofrohej një trajnim i tillë, a do të merrnit pjesë në cilësinë e mentorit /
menaxherit apo formuluesit të pyetjeve dhe përgjigjeve ?
o
Jo
o
Po, patjetër
o
Ndoshta
13. A mendoni se shkollat e mesme kane infrastrukture te mjaftueshme për implementimin e
platformës e-Learning?
o
Po
o
Jo
14. A mendoni se nxënësi ka infrastrukture dhe mjete te mjaftueshme për te ndjekur kurse
dhe trajnime online?
o
Po
o
Jo
o
Nuk e di
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